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1. HYRJA
Lokacioni do të thotë përshkrimi i një vendi, territori ku ndodhet një zone. Ku ne atë
zone, territor mund te ketë qëllime te ndryshme, p.sh: ndërtimore ,banuese , tregon
vendndodhjen e takimit.
Një lokacion urban do të ketë një histori fizike të strukturave të ndërtuara që do të na
informonte

për

konceptin

arkitektonik

strukturave

të

reja

urbane

Fjala banim do te thotë kohe qëndrimi i individit ne një vend te caktuar , ai vend mund
te jete shtëpi , banës , hotel, konvikt etj.
Banimi kolektiv konsiderohet banim i përbashkët i dy ose me shumë familjeve nen një
kulm te përbashkët. Pra strehimi i familjeve ne apartamente te veçanta ne te njëjtën
ndërtesë. Ndërtesa banimi qe përmban dy ose me shume banesa(apartmante) te cilat
janë njësi plotësisht te pavarura te veçanta për banimin e një familje .
Banimin kolektiv mund ta ndajmë primar dhe sekondar .Ne banimin primar mund te
konsiderohen ndërtesa(banesa) , kurse ne banimin sekondar mund te konsiderohen tipa
te ndryshme: hotele , motele , konvikte , shtëpi te pleqve

. . .etj
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2.Historiku i komunës së Prizreni
Qytet i lashtë historik përshkohet prej Lumëbardhit, nën shpatet piktoreske të Sharrit.
Prizreni është njëri ndër qytetet më të vjetra të Evropës Juglindore e më gjerë. Të
dhënat arkeologjike dëshmojnë për ekzistencën e një jete aktive qysh në lashtësi e më
tej.

Fig.1. Qyteti i vjetër i Prizrenit
Burimi:https://www.google.com/search?q=qyteti+i+vjeter+i+prizrenit&biw=1920&bi
h=935&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVpZ2_497JAhUI3g4KHRekB
AYQ_AUIBygC
Ai ka pësuar lëvizje të mëdha shoqërore gjatë periudhave të caktuara kohore, dhe
përjeton ngritje dhe rënie te zhvillimit ekonomik, social e kulturor duke njohur
ndryshime të emrit. Shënimet historike flasin se lulëzimin më të madh të zhvillimit,
Prizreni e kishte gjatë shek. XIV dhe XIX ku njihej si qendër e fortë tregtare, fidanishte
e zejtarisë, kulturës dhe artit çka e dëshmon dhe prania e shume monumenteve
kulturoro- historike. Të gjitha këto janë nën mbrojtjen e shtetit, dhe me te drejte Prizreni
joshës thirret “Qytet muze “ prej vizitorëve te shumtë. (1)
2.1.Vendndodhja
Perla eko-kulturo-historike e quajtur Prizren, ndodhet në jug të Kosovës, (përfshi dy
komunat e Therandës, Dragashit) me karakteristika të veçanta biodiversiteti. Ky rajon
banohet nga afro 400.000 veta, me një shpërndarje 40% të popullsisë jeton në fshatra
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ndërsa 60% në qytete, dhe pikëtakim i udhëve rajonale drejt Kukësit - Shqipërisë dhe
Tetovës - Maqedonisë. (2)
2.2 Shtrirja gjeografike dhe klima e komunës të Prizrenit
Komuna e Prizrenit shtrihet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës. Kufizohet me
Shqipërinë

në

perëndim,

me

komunën

e

Gjakovës

në

veri-perëndim,me

Rahovecin,Mamushën dhe Malishevën në veri, Therandën në veri- lindje, Shtërpcën në
lindje me ish-RJ të Maqedonisë në jug - lindje, me Dragashin në jug. Ka sipërfaqe prej
640 km 2 (5.94 % të territorit të Kosovës) dhe përbëhet nga 75 zona kadastrale. Lartësia
mesatare mbidetare ne rrafshinë është 412 deri 500 m, ndërsa në viset malore (majat e
Sharrit) kalon mbi 2000 m. Komuna ka klimë kontinentale me ndikim mesdhetar,
ndërsa në viset malore mbizotëron klimë e ashpër - klimë alpine. Zotëron karakteristika
shumë të mira morfologjike, hidrografike dhe klimatike.. Lagështia mesatare e ajrit
ndryshon, varësisht nga stinët dhe kushtet klimatike. Gjatë dimrit (dhjetor–janar) ajo
sillet 82–83 %, kurse në muajt e verës, lagështia e ajrit zvogëlohet, dhe më e vogël është
në muajin gusht, ku sillet rreth 59 %. Shuma e përgjithshme e reshjeve vjetore ka vlerën
prej 650 mm shi në vit. Vlera mesatare e energjisë së rrezatimit diellor në periudhën e
vegjetacionit është 458 kcal/cm2/ditë, kurse vlera mesatare e shpejtësisë së erës (në
prill) është 2.8 m/s, ndërkaq shpejtësia më e vogël mesatare e erës paraqitet në gusht
dhe në shtator.
Kjo klimë krijon parakushte për pasuri dhe në burime te shumëllojshme biologjike si:
Vend e rajon me ujra të bollshme natyrore, por jo të grumbulluar, duke krijuar kushte
për zhvillimin e kulturave bujqësore, blegtorisë, industrisë ushqimore dhe të turizmit.
Përmes Prizrenit kalon rruga më e shkurtër që bashkon pjesën qendrore të Gadishullit
Ballkanik me detin Adriatik. Të gjithë ujrat e rajonit të Prizrenit bashkohen me lumin
Drinin e Bardhë, dhe i takojnë derdhjes së Detit Adriatik. Nëpër Prizren rrjedh
Lumëbardhi” (lumë nga viset malore me rrjedhje të shpejtë), i gjatë 35 km, dhe me
pellgun ujëmbledhës 226 km2. Më tej është lumi Toplluha me gjatësi 35 km, dhe pellg
ujëmbledhës 417 km2. Lumi Drini i Bardhë, ka gjatësi 111 km (në Kosovë, para
derdhjes në liqenin artificial te Fierzës) dhe me pellg ujëmbledhës prej 4860 km2 (2)
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3. ZGJEDHJA URBANISTIKE
Fjala urbanizëm rrjedh nga: URBS-latinisht (QYTET TOWN PLANING (ENG)
URBANISME (frëngjisht).
Disiplinë shkencore shoqërore dhe profesionale që hulumton dhe implementon principet
dhe marrëdhëniet me të cilat duhet formësuar rregulluar dhe shfrytëzuar hapësirën. (3)

3.1. Përshkrimi i lagjes
Lagja “Qendra e re” gjendet ne Prizren E cila është lëndë e planit rregullativ,
paraqet zonën urbane të qytetit të Prizrenit sipas planit të Përgjithshëm
Urbanistik te Prizrenit. Karakteristikë e kësaj lagje është se kjo zonë sipas planit
të Përgjithshëm Urbanistik te Prizrenit bënë pjesë në zonat mikse, e cila ne
kuadër të vetë do të ketë tërësi urbane.
Karakteristikë e kësaj tërësie urbane është se kjo zonë para lufte është trajtuar si
zonë industriale, e cila sot pjesërisht është zhvilluar në zonë me objekte tregtare,
pa infrastrukturë të mirëfilltë teknike komunale dhe si e tillë ka krijuar pengesa
në zhvillimin e qytetit të Prizrenit. Kjo tërësi urbane i përpunon kushtet e
lokacionit në kuptimin e vlerësimit të saj, përshtatshmërisë dhe verifikimit të
mundësisë për ndërtimin e kapaciteteve të objekteve me destinim: banim, biznes,
afarizëm dhe tregti. Kjo tërësi sipas planit rregullativ karakterizohet edhe si
qendra (zemra) e zonës urbane “Qendra e Re”. (4)

Fig.2 Lagje urbanistike (Burimi:informacioni dhe të dhëna nga Komuna e
Prizrenit)
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4. LOKACIONI
Një lokacion urban do të ketë një histori fizike të strukturave të ndërtuara që do të na
informonte për konceptin arkitektonik të strukturave të reja urbane. Në këtë lokacion
do të gjenden kujtime dhe gjurmë të ndërtimeve tjera, si dhe ndërtesave përreth që
kanë karakteristikat e tyre të rëndësishme; nga përdorimi i materialeve, forma dhe
lartësia e tyre, gjer tek detalet dhe karakteristikat fizike. Një lokacion në peizazh të
pa ndërtuar mund të ketë në shikim të parë më pak histori të dukshme. Megjithatë,
kualitetet fizike, topografia, gjeologjia si dhe bimësia, do të shërbenin si indikator
për dizajnin arkitektural. Ekziston një nevoje thelbësore që arkitekti të kuptoj
lokacionin që ndërtesa - e dizajnuar, projektuar dhe ndërtuar – vendoset në të.
Lokacioni do të sugjeroj vetvetiu një serë parametrash që do të ndikojnë dizajnin
arkitektural. Për shembull, orientimi, qasja, natyra e objekteve përreth, lartësia, masa
dhe materialiteti i tyre
Në lokacion është e rëndësishme të imagjinohen idetë rreth formës,masës,
materialeve, hyrjes dhe pamjeve, se si do te duket ne kuadër te objekteve tjera fqinje.
(5)

4.1. Analiza dhe përshkrimi i lokacionit (parcelës)
Lokacioni gjendet ne Prizren, ne Lagjen "Qendra e re" me saktësisht përgjatë rrugës
"Tirana" , ne një teren relativisht te rrafshet. Siç edhe e ceka me larte nga Komuna e
Prizrenit është e parapare krijimi i lagjes se re,me te gjitha rregulla dhe kushtet
urbanistike. Ne këtë lagje gjendet edhe lokacioni, parcela që e kam përzgjedhur për
krijimin e një banese kolektive. Parcela me një sipërfaqe Sb=17200.96 m2 pra diku
rreth 1.720096 hektar. Parcela kufizohet, nga ana veriore me rrugën dytësore dhe
përball e ka bllokun B5 blloku ka banim dhe afarizëm , nga ana jugore me rrugën
dytësore,si dhe hyrja e afarizmit (ne projekt është e parapare restorant dhe mini
qendër tregtare) dhe përball e ka bllokun C2 , nga ana lindore është rruga dytësore
si dhe hyrja kryesore në banës përball është bllokun B3,nga perëndimore është rruga
kryesore.
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Fig.3 Qasja ne lokacion , orientimi

Në procesin e strategjive të dizajnit / projektimit të Objekteve të Banimit Kolektiv, si
një ndër hapat primar është analiza e lokacionit, përkatësisht kontekstit të ndërtuar
dhe atij natyror. Çdo vend ka përpiluar dhe ndjek standardet dhe rregulloret për
vendosjen e objekteve në një lokacion të caktuar, përmes ligjit të planifikimit
hapësinor, ligjit për ndërtimit, vijave rregulluese dhe ndërtimore, etj. Teknikat e
incizimit, përshkrimit dhe të kuptuarit e një lokacioni janë të ndryshme, nga
hulumtimi fizik (duke matur në aspektin kuantitativ atë që ndodhet në lokacion) gjer
te interpretimi i aspekteve kualitative sikurse ndriçimi, zëri, era dhe përjetimi
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Fig.4. Përcjellja e analizës hap pas hapi
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5. PARCELA NE KUADER TE QYTETIT TE PRIZRENIT
Parcela është relativisht afër me qendrën e qytetit dhe shumë e përshtatshme për
nderimin e banesës kolektive .

Fig.5. Parcela në kuadër te qytetit

5.1. Përparësitë, Mangësitë, Propozimet të parcelës me rrethinën e qytetit
Si çdo parcelë edhe kjo ka përparësi mangësi dhe propozimet e veta. Prej
përparësive është qasja e lehte nga rruga kryesore, afërsia relativisht e afërt me
qendrën e qytetit , afërsia me objekte administrative ,afërsia me Spitalin e qytetit ,
me parkun e qytetit gjithashtu edhe ka një sipërfaqe te mjaftueshme për qëllime te
ndryshme. Lokacioni është shumë i përshtatshëm për ndërtim banesor. Prej
mangësive është se në rrethinë janë të ndërtuar disa objekte individuale pa plan
urbanistik, pa respektuar standarde, gjithashtu edhe mbase kohe me pare ishte me
shumë zone industriale, kjo ka ngelur në afërsi të parcelës. Personat i mbrojnë
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interesat private, pa rrespektimin e rregullave urbanistike ku krijohet ritmi i tepërt
prej shtëpisë individuale te ket ndonjë punëtori afër qe mund te jetë pengesë për
banoret. . .Nder propozimeve është krijimi i një ambienti te mire për banoret për te
jetuar dhe punuar, zhvillimi i ndërtimit përreth dhe brenda parcelës ,krijimi i zonave
gjelbëruese, krijimi i parqeve për banoret ne banese, rekreacione te ndryshme për
fëmije ...etj
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6 HISTORILU I BANIMIT KOLEKTIV
Dizajni i blloqeve të banimit është sot një ndër temat më interesante e atraktive për
arkitekturën bashkëkohore, po ashtu edhe njëra nder sfidat e kësaj arkitekture.
Gjatë gjysmës së dytë të shek. XX, përdorimi i konstruksionit vertikal është
siguruar të jetë zgjidhja më logjike dhe efektive. Megjithatë problematikat
dhe kompleksiteti i banimit janë më të gjera së zgjidhja konstruktive.
Në fillim të shek. XX vetëm 10% e popullsisë botërore jetonin në qytete. Ndërsa,
dekada e pare e shek. XXI u mbyll me 50% e popullsisë që jetojnë në qytete.
Historikisht banimi kolektiv është i vjetër po aq sa edhe vet njerëzimi, ndërsa banimi
shumë banesor në shume kate, në njërën anë është i lidhur me themelimin e zonave
të dendura të banimit me karakter urban, kulturës së banimit, zhvillimit dhe
avancimit të teknikave dhe teknologjisë së ndërtimit si dhe faktorëve tjerë te cilët
kane influencuar një kalim masiv në këtë lloj të banimit.(6)
6.1 Tipet e para të banimeve
Tipet e para të banesave ishin te strehimoret e krijuara nga natyra, , kasollja ne toke,
kasollja mbi ujë, kasollja ne drunje, kasollja prej druri...etj(7)

Fig.6. Kasollja nga natyra(guri)

Fig.7. Kasollja nga druri

(Butimi:https://www.google.com/search?q=wood+house+from+nature&biw=1920
&bih=935&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlqLKk5d7JAhWGmQ4
KHZHxAFoQ_AUIBigB )
6.1.1 Çatal Hüyük
Strukturat e Çatal Hyjyk (40 km në jug të Konjës, Turqi) janë reminishence e
gjurmëve të para të organizimit social shumë të ngjashëm me ato të një qyteti.
10

Njëherit edhe nder format e para të banimit kolektiv shumë-banesor, ku shtëpitë/
banesat përbenin një konglomerat të ngjeshur strukturor dhe ndanin hapësirat dhe
infrastrukturën e përbashkët. Banesat nuk kishin porta, banoret zbrisnin nga lart,
përmes hapjeve të formuar direkt në çatitë e banesave. Ato ishin të konstruktuara
nga blloqe/tulla të mëdha argjile të pa pjekur, të suvatuara me allçi. Tavanet
mbaheshin nga traje prej druri që mbanin shtresat e kallamit, degëzat me gjethe dhe
shtrese argjile(8)

Fig.8. Banimi ne Catal Hoyuk 9000 vite me pare
(Burimi: ARCHEO “LA PRIMA CITÀ ÇATAL HÖYÜK, 9000 ANNI FA” Anno
XXVIII, n. 9 (332) Settembre 2012 )

6.1.2 Roma e lashtë
Në Romën e lashtë, Insulae ishin ndërtesa të mëdha apartamentesh ku banonin e
jetonin romaket e shtresës së ulet dhe asaj të mesme (plebsi). Zakonisht katet
përdhese përdoreshin si taverna, dyqane dhe biznese, ndërsa katet e më sipërme
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shërbenin për banim. Këto ndërtesa në Perandorinë Romake arrinin gjer në 10 e më
shumë kate, të lidhura me një numër të madh shkallesh, në disa rastesh gjer në 200
sosh. Të dhënat arkeologjike tregojnë po ashtu se ndërtesa shtatë katesh ekzistonin
edhe në qytete provinciale të shek. III të erës sonë(9)

Fig.9. Roma e lashte shfrytëzimi i hapësirës, përdorimi i banimit kolektiv
6.1.3 ARABO ISLAME
Gjatë periudhës mesjetare Arabo-Islame, kryeqyteti Egjiptian, Fustati (Kajro e
vjetër) mbante një numër të madh të ndërtesave shume katëshe të banimit, disa
shtatë kate të larta që mund të akomodonin me qindra njerëz. Në shek. X, AlMukaddesi shkroi se shumica e popullsisë së Fustatit jetonin në këto objekte shumëkateshe, që secila akomodonte mbi 200 njerëz. Ndërsa, në shek. XI një autor tjetër
përshkruan se ndërtesat e banimit në këtë vend ngriheshin gjerë në 14 kate, me
kopsht ne çati ,te cilat kishin mekanizëm për ngritjen e ujit në këtë lartësi për ujitjen
e tyre. (10)
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Fig.10. Rikonstruktimi në Vendet Arabe

6.2 Konstruksionet e përdorura
Historikisht, ndërtimet janë bërë me materiale regjionale të cilat një popull i njihte
dhe i kultivonte si materiale për të strukturuar dhe ndërtuar objekte, përfshirë këtu
edhe objektet e banimit kolektive në shumë-kate.
Romaket kryesisht kane përdorur gurin duke konstruktuar me teknika të avancuara
komponentët arkitektonike, ndërsa zbulimi i çimentos pucolanike do të mundësonte
struktura të forta që do të përdoreshin në ngritjen e objekteve në shumë kate, si rasti
i ndërtesave të mëdha me apartamente që strehonin me qindra njerëz në 10 e më
shumë kate. Në vendet ku nuk kishte material guri në sasi të mjaftueshme, për
ndërtimin e objekteve të banimit përdorej argjila dhe druri, si në rastin e Çatal
Hyjykut në Turqinë e sotshme. Konstruksioni masiv për këto objekte nuk lejonte
hapësira të mëdha dhe fleksibilitet të duhur, po ashtu edhe hapjet ishin të kufizuara
nga materiali dhe struktura(11)

6.3 Revulucioni industrial
Revolucioni Industrial, me paraqitjen e hekurit dhe çelikut si material ndërtimor do
te sjell përparësi të mëdha në tejkalimin e këtyre pengesave. Me konstruksion
skeletor (framed construction) objektet e banimit shumë-banesor mund të ngriheshin
në shume kate, të kishin hapësira më të mëdha, hapje më të mëdha dhe njëherit
fleksibilitet më të madh. Jo me pak revolucionar është ri-zbulimi i betonit, të cilin
Arkitektura Moderne e dërgoi në piedestale të përdorimit të tij. Betoni mund të
13

formësohej pothuajse në të gjitha format e dëshiruara, duke mundësuar edhe
artikulimin tektonik të objekteve, megjithëse njohuritë për të ishin ende empirike.
(12)

Fig.11. Ludwig mies van der rohe 860–880 lake shore drive apartments
chicago , 1949-1951
(Burimi:htt://www.900910.com/origins.php)
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7 Përshkrimi i projektit B+P+7
Banesa është ne nivelin zero me token .Dhe ka një lartësi h= + 24.700 m. Banesa
është e përbëre prej bodrumit, përdhes (qe është me afarizëm) dhe shtate kate për
banim pra apartmante komode. Ka një galeri tek hyrja për ne banes ku çdo kat mund
ta ketë një galeri të vet.
7.1.Koncepti
Koncepti i banes është lulja. Inspirimi ishte natyra dhe bukurit e saj. Lulja
(trëndafili) si një bukuri e pakrahasueshme natyrore qe te jep qetësi dhe një arome te
mahnitshme, dhe një ndjenjë e paharruar, e veçan kur ta dhuron dikush . . . Ja pra
kjo është arsyeja e këtij koncepti se banoret ne banes te ndjehen qete rehatshëm
nëpër apartmante të tyre ku do ta ndajnë pjesën e jetës aty , lumturin, gëzimin,
hidhërimin.

Fig .12. Koncepti
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7.2 Bodrumi
Bodrumi ka një sipërfaqe 1816.122 m2. Është ne nivelin -3.2m me token .Bodrum
është i pajisur me parkingje dhe depo. Parkingje nëntokësore i kam zgjedhur për
arsye te mos pengimit te vendit për sa me shume gjelbërim dhe lirimit te hapësirës
për parqe rekreacione te ndryshme për fëmijë. Gjithsej ka 35 parkingje

qe i

përgjigjet raportit sipas numrit të banesave, që çdo banes te ketë një vend për
parking. Gjithashtu nuk mungojnë as depot ku janë shumë te nevojshme , gjithsej
janë 27 depo me sipërfaqe te ndryshme .

Fig .13. Baza e bodrumit
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7.3 Përdhes
Përdhes ka sipërfaqe bruto rreth 1056.573 m2 .Është ne nivelin zero me token .Është
kryesisht afarizëm. Ka gjithsej 8 hyrje, njëra hyrje për në banim, pra që të dërgon
neper kate, njëra hyrje i takon zyrës për personelin e banesës për kryesin e zgjedhur
nga ana e banoreve , njëra hyrje i takon sallës se takimeve te banoreve ndërmjet veti,
njëra hyrje e restorantit, njëra hyrje e kuzhinës së restorantit, njëra hyrje e marketit
(mini qendër tregtare) , njëra hyrje e depos se marketit dhe dy hyrje tjera te lokaleve
qe i kam ndare qe njeri lokal te jen për te mbathura dhe tjetri për veshembajtje .

Fig .14. Baza e përdheses
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7.4 Kati karakteristik
Si kat karakteristik e kam mare katin e e pare , qe është ni nivelin +670 me token ka
një sipërfaqe rreth 920.396 m2. Ne kat janë 5 tipe te banesave çdo tip është i veçantë
prej tjetrit dhe çdo tip ka një karaktersistik prej tjetrit . Apartamentet janë te mëdha
komode me hapsir te mjaftueshme, me ndriçim natyror te mjaftueshëm.

Fig .15. kati karakteristik

7.4.1 Tipe të banesave
Siç edhe e ceka janë 5 tipe te banesave çdo tip ndryshon me karakteristiken nga
tjetri. Si nga sipërfaqja ashtu edhe nga organizimi i brendshëm.
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7.4.1.1 Tipi i parë (01)
Është apartamenti me numër 01 . Me një sipërfaqe bruto rreth 123.956 m2 . Banesa
ka gjithsej koridor, tri dhoma gjumi , një qëndrim ditor me kuzhinë dhe trapezari,
një banjo , një wc dhe një ballkon komod. Në banesë është e parapare një familje
katër anëtarësh, pra prindër dhe dy fëmijë. Pra fëmijët te kenë dhomat personale
dhe prindërit gjithashtu

Fig .16 banesa 01
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7.4.1.2 Tipi i dytë (02)
Është apartamenti me numër 02. Me një sipërfaqe bruto rreth 87.02 m2. Banesa ka
gjithsej një dhome gjumi korridor banjo,

qëndrim ditor ,kuzhine,trapezari dhe

ballkon
Ne banese është e parapare një qift ose një prind me një fëmijë të vogël.

Fig .17 banesa 02
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7.4.1.3 Tipi i tretë (03)
Është apartamenti me numër 03 . Me një sipërfaqe rreth 149.49 m2 . Banesa ka
gjithsej koridor, tri dhoma gjumi, një qëndrim ditor me kuzhinë dhe trapezari një
banjo , një wc dhe një ballkon . Në banesë është e parapare një familje pese
anëtarësh, pra prindër, dy fëmijë, dhe një e moshuar gjyshja .Ne një dhome me
mjaft komoditet të jenë dy fëmijë , në dhomën tjetër të jetë gjyshja dhe në tjetrën
prindërit.

Fig .18 . banesa03
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7.4.1.4 Tipi i katërt (04)
Është apartamenti me numër 04 . Me një sipërfaqe rreth 183.16 m2 . Banesa ka
gjithsej koridor, tri dhoma gjumi , një qëndrim ditor, kuzhinë, trapezari, një banja,
një wc dhe një ballkon komod. Në banesë është e parapare një familje gjashte
anëtarësh ose shtat, pra prindër, dy fëmijë, dhe dy te moshuar gjyshja dhe gjyshi. Në
një dhomë me mjaft komoditet të jenë dy fëmijë, në dhomën tjetër të jenë gjyshja
dhe gjyshi, dhe në tjetrën prindërit me një fëmijë të vogël.

Fig .19 .banesa 04
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7.4.1.4 Tipi i pestë (05)
Është apartamenti me numër 05. Me një sipërfaqe rreth 173.36 m2 . Banesa ka
gjithsej koridor, tri dhoma gjumi , një qëndrim ditor, kuzhinë, trapezari, një banja,
një wc, depo dhe një ballkon komod. Në banesë është e parapar një familje pesë
anëtarësh pra prindër dhe tre fëmijë. Në një dhomë me mjaft komoditet të jenë dy
fëmijë, në dhomën tjetër fëmija tjerë, dhe në tjetrën prindërit.
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Fig .20. banesa 05

7.5 Vertikalja në banesë
Në këtë prerje është treguar se si janë ne vertikale koridore dhomat e gjumit banjot
kuzhinat etj. E ceka këtë për arsyje se po të mos ishin në vertikale këto do të
paraqitej një problem dhe jo rahati tek banoret , p.sh në katin e pare po të ishte
dhoma e fjetjes kurse ne katin e dyte te jete qëndrimi ditor, do te kishe zhurme qe
personi qe është ne dhomën e fjetjes nuk do të mund të ishte aq i qetë për arsyje se
ne katin e dyte ndodhet qëndrimi ditor qe është një zone e zhurmshme, ndërsa
dhoma e fjetjes bën pjesë në grupin e zonës së qetë. Pa marr parasysh izolimin
gjithqysh duhet ti ndajmë zonat e zhurmshme nga zonat e qeta .

Fig .21. vertikalja e banesës

7.6.Kulmi
Në banesë është përdorur kulmi i rrafshet me një pjerrësi 5% dhe me një lartësi
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24.700m nga niveli i tokës kurse 27.700 m është lartësia tek lifti. Kulmi ka një
sipërfaqe rreth 1121.758m2

7.7 Sipërfaqja bruto dhe neto e objektit

SIP.BRUTO

SIP.NETO

BODRUMI

1816.122 m2

1544.717 m2

PERDHESA

1056.573 m2

920.38 m2

KATI I

920.396 m2

741.032 m2

KATI II

920.396 m2

741.032 m2

KATI III

920.396 m2

741.032 m2

KATI IV

920.396 m2

741.032 m2

KATI V

920.396 m2

741.032 m2

KATI VI

920.396 m2

741.032 m2

KATI VII

920.396 m2

741.032 m2

KULMI

1121.758 m2

1196.832 m2

TOTALJA

10437.225 m2

8849.153 m2

Tabela 1. sipërfaqja neto dhe bruto e banesës
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8. KONSTRUKSIONI
Gjatë projektimit të banesës është menduar të përdoret sistemi konstruktiv skeletor, i
cili është shume funksional dhe me i avancuar se sistemet tjera dhe ndikon ne
koston e objektit. Gjithashtu janë përdorur edhe. Objekti përbehet nga themel ,
bodrum, pllake, shtylla, traje, shkallët.
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